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Summer 2007 was a  time of misery  for  thousands of households as unprecedented  rainfall  levels 
resulted  in widespread  flooding across  the UK. The  flooding was particularly  severe  in  the  city of 
Kingston‐upon‐Hull.  Over  110mm  of  rain  fell  during  the  biggest  event,  overwhelming  the  city’s 




This  report  details  the  findings  from  a  participatory  research  project  that  set  out  to  identify  key 
issues  in children and young people’s experience  in relation to resilience to flooding and the flood 
recovery  process. Overall  the  report  shows  that  the  flood  recovery  process was  stressful  for  the 
flood‐affected children  in a variety of ways,  just as  it was for the adults who took part  in a  ‘sister’ 
research project1. The children differed  from  the adults  in  that  they  found  it exciting on  the day. 





in Hull and  identifies  key  issues  in  children’s experiences  in  relation  to  resilience  to  flooding,  the 
recovery process and  the  implications  for  future resilience. Our research used Storyboards  (where 
participants drew pictures or used creative writing to tell their stories), short one‐to‐one interviews 
















• The  children’s  accounts  suggest  that  they  already had  complex  routines  and  family  and  social 
relations.  These  were  disrupted  in  a  number  of  ways  and  it  is  therefore  important  to 
contextualise  the  floods within  the rest of  their  lives. The children who were  flooded at school 
and at home (and in some cases at both their mother’s and father’s separate homes) experienced 
 during the recovery process.    It  is also  important to contextualise the 
 
1 Whittle, R., Medd, W., Deeming, H., Kashefi, E., Mort, M., Twigger Ross, C., Walker, G., Watson, N. (2010) After the Rain – 
learning the lessons from flood recovery in Hull, final project report for ‘Flood, Vulnerability and Urban Resilience: a real-time 






impact of  the  floods within  the broader  context of  the  city  itself. Hull  is  characterised by high 






• The  children  talked  in  detail  about  the  disruption  (at  home  and  at  school);  their  losses  (both 
tangible  e.g.  possessions  and  intangible  e.g.  family  time)  and  the  ensuing  stress  this  caused, 
leaving  some with  a  pragmatic  approach  and  others  fearful  about  how  they would  cope  if  it 
happened again. 
• The children’s positive and negative coping strategies and the subsequent changes that the flood 
brought  to  their  lives  are  linked  to  how  their  parents  and  teachers  reacted.  Having  some 
involvement in the repairs and recovery process helped the children to cope better, such as being 
included  in  family  discussions  or  providing  practical  help  (e.g.  helping  to  move  belongings 
upstairs, taking tea to the builders). 
• Some older children were  ‘forgotten’. The data  reveal a  recovery gap particularly amongst  the 
adolescents: i) youth workers assumed the adolescents were being helped at school and at home, 
whereas  some  teenagers  had  no‐one  to  turn  to  and  ii)  pupils  in  transition  from  primary  to 
secondary school  (particularly  the 2007 Year 5 cohort who moved  in 2008), who had not been 
recognised at school as flood‐affected pupils.      
Suggestions for Post Disaster Recovery Action 
1. Policy makers,  practitioners  and  researchers  need  to  pay more  attention  to  the  recovery 
process and how children can be supported at home and at school.  











6. It  is  important  to accommodate children and young people’s voices  into building  resilience 
for  the  future –  for example,  in order  to help deal with  the  challenges of  climate  change. 
Service  workers  should  talk  to  flood‐affected  children  about  their  experiences  of  living 
though an extreme weather event and the kinds of changes they would like to see in future. 





In addition  to  its  core  focus on  floods,  the  report’s  conclusions have  relevance  to other  forms of 
disaster recovery as well as wider issues of institutional change management involving children and 
young people. 







agency  of  children  and  young  people2.  While  there  is  a  strong  body  of  evidence  that 
children are a vulnerable sub‐group to flooding (Thrush et al. 2005a/b), and some research 
has  identified  the  need  to  understand  children’s  perspectives  on  flooding  (Tapsell  1997; 
Tapsell  et  al.  2001;  RPA  et  al.  2004),  most  studies  of  natural  hazards  have  failed  to 
incorporate  the  growing body of  research which  recognises  the  role of  children  as  social 
actors in their own right. This neglect is particularly problematic given the increasing policy 




and  young  people  to  have  a  say  in  decisions  which  may  affect  their  lives  (DCSF  2008). 














the  city of Kingston‐upon‐Hull. Over 110mm of  rain  fell during  the biggest event on  June 
25th, overwhelming the city’s drainage system and resulting in widespread pluvial flooding. 
The floods affected over 8,600 households, 1,300 business properties, one young man died 
and  91  of  the  city’s  99  schools  were  affected  (Coulthard  et  al.  2007a,  Coulthard  et  al. 
2007b). In total, 36,558 school children were affected resulting in 114,400 pupil days lost.  
The aim of the project was to undertake a participatory research programme to identify key 









contributing  to  and  being  undertaken  alongside  an  ESRC/EPSRC/EA  project  ‘Flood, 
Vulnerability and Urban Resilience: a real‐time study of  local recovery following the floods 
of  June 2007  in Hull’3. While  this project addressed  the  limitations of existing  research  in 






process,  including  social,  educational  and  emotional  aspects,  and  the  impacts  upon 
wellbeing. What  are  their  stories of  the  flood  itself? What were  their experiences of  the 
medium to long term recovery process following the flood? What were the main social and 
physical barriers  to  their personal  recovery  in  the  short, medium and  long  term?  In what 
ways did they experience health (e.g. stress), educational (e.g. temporary closure/change of 
school)  and  social  impacts  (e.g.  loss  of  social  activities,  family  arguments)? What  coping 
strategies  –  if  any  –  did  they  adopt? How  did  their  experiences  relate  to  those  of  their 
peers? How were their personal relationships affected?  
2) Analyse the relationship between children’s experiences and their accounts of the role of 
formal  (e.g. schools, children’s services) and  informal  (e.g.  friendship networks,  family  life) 
support  in enabling or  inhibiting  resilience during  the  flood  recovery process. What  formal 
support did they get from different organisations (e.g. school, health visitor, local authority, 
voluntary  groups  running  activities  for  flooded  children,  etc.)?  How  was  such  support 
initiated? What support did they receive from other sources e.g. parents, family members, 
friends? What support did they not receive that they think would have helped? How much 
control did  they have over  their own  lives during  the  recovery process? How did  schools, 
parents and friends handle the floods? Did this help or hinder them? What would they like 
to see being done differently if this were to happen again? 
3) Evaluate the  implications of the  lessons  learnt by key agencies  in the delivery of services 
for children and young people as well as wider services. What implications emerge from the 
children’s accounts in relation to specific issues in managing flood recovery processes and in 
relation  to  the  continuity of provision of  children’s  services  (for example  in  continuing  to 
meet  the  objectives  of  Every Child Matters  as  endorsed  by Hull City Council)? Are  there 







research.  By  contributing  to  this  archive  that  will  provide  an  ongoing  public  resource, 










(Hulme  et  al.  2002;  Cabinet  Office/HM  Treasury  2006).    It  is  therefore  vital  to  better 
understand  the  social,  economic  and  health  impacts  of  flooding  and  the  relationship 
between  social  and  physical  parameters  of  community  resilience  and  preparedness 
(Twigger‐Ross 2006, Thrush et al. 2005b, Tapsell et al. 2005, Kirschenbaum 2002, Gordon 
2004). Children, however,  remain  largely hidden  in  research on  flood and  flood  recovery, 
both in terms of their vulnerability but also their role in building resilience. 
In this chapter we review the conclusions of the  few previous studies  that have  looked at 
children’s vulnerability  in relation to flooding,  in terms of both the physical and emotional 




Our work with adults  in Hull shows that what happens after a flood –  in terms of the  long 
and difficult recovery process involved in getting your life and your home back on track – is 
often  harder  for  residents  to  deal  with  than  the  event  itself  (Whittle  et  al.  2010).  For 
example,  in July 2008, 1,476 people were still out of their homes  in Hull, with 293 people 
still  in  caravans,  including  families with  children and  front  line workers  (Hull City Council, 
email communication,  June 26, 2008).  Indeed,  the government’s  inquiry  into  the  summer 
floods  of  2007,  the  Pitt  Review  (The  Cabinet  Office,  2008),  supports  the  findings  of  an 
increasing body of  social  science  literature which pays  testament  to  the economic,  social 






pre‐existing poor health and  family  structure  (Walker et al. 2006, Thrush et al. 2005a/b).  
However,  recent  research  also  suggests  that  children  can  be  severely  affected  –  both 
physically and emotionally – by natural disasters such as  flooding  (Flynn and Nelson 1998, 
Tapsell et al. 2001). Yet while children have been identified as a vulnerable sub‐group, and 
despite  the  fact  that one  in  four households at  risk of  flooding  in England and Wales has 
children  living  in  them  (Burningham et al. 2005),  little  research has  sought  to understand 







Flynn  and  Nelson  1998;  Hossain  and  Kolsteren  2003;  Zoleta‐Nantes  2002).  In  the  UK, 
research has shown that children, like adults, can suffer from physical health problems such 
as coughs, colds and eczema  (Tapsell et al. 1999, Tapsell and Tunstall 2001). Children also 
experience  emotional  and  psychological  impacts  of  flooding;  for  example  parents 
interviewed in Carlisle reported their children would still become upset and cry during heavy 
rain more than a year after the floods took place  in 2005 (Watson et al. 2007). Prominent 
stresses  on  children  identified  by  parents  include  distress  at  home  over  the  loss  of 
possessions or pets and distress at school (Convery et al. 2010; Carroll et al. 2006), as well as 
continued  behavioural  problems  since  the  floods,  including  problems  with  sleeping, 
nightmares and tantrums (Hill and O’Brien 1999, Welsh Consumer Council 1992). The flood 
recovery  process  can  also  impact  adversely  on  children.  One  study  cites  poor  academic 
performance as a result of stress  in  family relationships during the  flood recovery process 





Impacts  on  children  may  not  be  fully  apparent  because  they  may  hide  their  emotions, 
(particularly when  they can see  that  their parents are very upset), or parents may be  too 
pre‐occupied  with  ‘crisis  management’  to  really  consider  how  children  are  affected 
(Ketteridge  and  Fordham,  1995).  As  Valentine  (1997)  argues,  contemporary  research  on 
children’s  geographies  reveals  the  extent  to  which  adults  know  relatively  little  about 
children’s  social worlds. While we can draw  inference  from  the adult‐focused data of  the 
cited  studies,  this  does  not  give  us  systematic  and  robust  insights  into  children’s  own 





However,  this  research  takes  its  lead  from an  increasing body of work which argues  that 
vulnerability cannot be reduced to a static list of socio‐demographic characteristics that can 
be  defined  and  measured,  such  as  age  or  disability  (Walker  et  al.  2010).  In  the  adults’ 
project,  we  argued  that  vulnerability  is  both  dynamic  and  contextual,  as  it  was  the 
interaction of  the specific circumstances operating  in a person’s  life  (some of which were 












produced by underlying vulnerabilities and  inequalities. A  similar view  is  taken by Erikson 
(1976;  1994),  who  argues  that,  in  many  communities  affected  by  natural  hazards,  the 
disaster  itself  is  already  present  in  the  sorts  of  poverty  and  hardship  that  community 
members live with on a daily basis. (The 1972 Buffalo Creek disaster in West Virginia where 
dam failure caused flooding that killed over 100 people and made 4,000 more homeless is a 
good  example  of  this).  In  Erikson’s  view,  the  hazardous  event  that  brings  a  particular 
community  into  the headlines may  therefore only be  compounding  the much  less  visible 
disaster  that  pre‐existed  it.  Such  ideas may  have  particular  relevance  for  cities  like  Hull 
which  has  a  longstanding  history  of  socio‐economic  problems  such  as  poverty  and 
unemployment (Whittle et al. 2010) and where such realities form the backdrop to the lives 
of the children who live there. Indeed, as described in the next chapter, the schools we dealt 










targeted  at  reducing  the  kinds  of  inequalities  that  made  local  people  vulnerable  to  the 
disaster in the first place (Pelling 2003). 
Much of  this  literature  comes  from a developing world  context. However,  its  conclusions 
have equal relevance to Hull because, as this report demonstrates, the floods presented a 
profound challenge to existing structures and  institutions –  from social housing and home 







Whilst  the  concept  of  vulnerability  focuses  on weakness  and  susceptibility,  resilience,  in 
contrast,  suggests a more positive  sense of  strength. Competing conceptions of  resilience 
have proliferated across a wide range of literatures with different implications for what the 
analysis of building resilience might mean (Medd and Marvin 2005).  In this study we were 
interested  in  two  dimensions  of  resilience:  the  extent  to  which  resilience  was  already 
manifest  and  the  extent  to  which  new  forms  of  resilience  were  being,  or  could  be, 
established.  The  role  that  children  and  young  people  play  as  social  actors  who  can 
contribute  to  the  building  of  community  resilience was  therefore  very  important  in  this 
study.  By  focusing  on  this  issue  we  were  building  on  existing  literatures  on  children’s 
psychological  resilience  which  discusses  how  children’s  services  can  enhance  children’s 




the  importance  of  recognising  the  competencies  and  capacities  of  children  and  young 
people as individual social actors who make sense of, and actively engage with, their social 
worlds (e.g. James and James, 2004; James and Prout 1997; James et al. 1998; Holloway and 
Valentine,  2000;  Hutchby  and  Moran‐Ellis  1998;  Newman  et  al.  2006;  Smith  and  Barker 
2001; Valentine 1996).  
As with other social actors, children and young people’s agency is constrained and enabled 
via  their  structural  and  ideological  position  in  society  (Matthews  and  Limb  1999). 
Interestingly, such positioning can arguably be seen to have shifted, albeit in principle, with 
the  UN  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  (1989),  which  was  ratified  by  the  UK 
Government  in 1994. At a policy  level  it  is also  implemented  in the UK’s strategy of Every 
Child Matters in which ‘children and young people will have far more say about issues that 




decision‐making  process  (Kelley,  2006,  Cinderby,  2010).  Pelling  (2003)  also  argues  that 















offering  comfort,  practical  help  and  a  reason  for  ‘carrying‐on’  (Thrush  et  al.  2005a/b; 
Burningham  et  al.  2005)  –  their  role  in  bringing  together  communities  through  their 





and  young  people,  despite  the  fact  that  children  can  be  vulnerable  to  these  events  in  a 
number of ways.   For example,  through physical ailments  that  they may pick up after  the 
floods as well as the stresses  involved  in the  longer‐term recovery process that  follows as 
life at home and school becomes disrupted. However, vulnerability is a dynamic, contextual 
concept that cannot be reduced to a  list of socio‐demographic characteristics. Pre‐existing 
vulnerabilities,  such  as  poverty  and  inequality,  can  produce  disasters.  New  kinds  of 
vulnerability can also be produced by the ways  in which the recovery process  is managed; 
what happens after a disaster –  in terms of the change and transformation that may take 
place  –  can  also have  a  role  to play  in  addressing, or  exacerbating,  these  vulnerabilities. 







This chapter outlines  the methods  that we used  to conduct  the study. The project design 
was underpinned by a participatory research philosophy that set out to empower children 
so  that  the  research  was  carried  out  with,  rather  than  on,  the  children  taking  part 
(Hemming,  2008;  Hutchby  and  Moran‐Ellis  1998;  Matthews  and  Limb  1999).  The 
methodology  that we  employed built on  the  growing body of work  that uses  interactive 
mixed‐method  research  to  generate  rich  data  about  issues  in  children’s  own  lives  (e.g. 
Ansell  and  van  Blerk  2004;  Kellet  2005; Morrow  2002,  2003,  2004;  Thomas  and O’Kane 
2000).  Our  intention  was  not  only  to  develop  greater  understanding  of  children’s 
perspectives on floods and flood recovery but, in the process, to explore with flood‐affected 
children the best ways (for them) of recording and reflecting upon their experiences.  





used  storyboards  (where  participants  drew  pictures  or  used  creative writing  to  tell  their 
stories),  follow‐up  short  one‐to‐one  interviews  and  group  discussions  with  the  school 
children. We also conducted  telephone  interviews with  four  flood‐affected young people, 
accessed  through  the  youth  team  in  Hull.  Finally,  we  worked  with  18  adults,  involving 












Access  to  the  children was  via  three  sources:  a  primary  school,  a  secondary  school  and 
youth groups. The schools were selected  in  liaison with Hull City Council and  the steering 
group members  (see section 3.2.4). The Children’s and Young People’s Services division of 
Hull City Council provided us with detailed  information on how  schools  across Hull were 



















guidance. We worked with  the  Year  5  class  in  the primary  school  (9‐10  year‐olds)  and  a 
mixed  age‐group  of  flood‐affected  children  from  Years  7‐10  (11‐15  year‐olds)  in  the 


























van  Blerk  2004;  Smith  and  Barker  2001).  However,  creative  writing  has  also  been  used 
successfully  by  researchers  in  the  past  and,  as  a  result, we  broadened  the  scope  of  the 









The  project  storyboard  workshops  involved  a  total  of  44  children  in  two  separate 
workshops; one for the primary school children (16 children and three staff) and one for the 
secondary  school  children  (18  children  and  two  staff).  We  (staff  and  researchers)  were 
concerned that some of the children might not want to  join  in perhaps because they were 
bored  talking  about  the  flood  –  something  that  had  happened  2  years  previously  –  or 
perhaps because  they  found  talking  about  the  flood  to be upsetting.  The primary  school 
head teacher said that some of the pupils had ‘a nervousness, a worry about the rain’ and 







of excitement. The  theme  for  the workshops was  ‘Water’, based around  the concept  that 
water  is essential  to  life. At  the beginning of  the workshop we played a  set of warm up‐
exercises  including  ‘Pass  the Water Melon,  ‘Talking about  the Weather’ and  ‘Water Facts: 




















During  the  five‐hour storyboard workshops  the researchers  (Walker and Whittle) also had 
the chance to get to know the children prior to the interviews. The primary school workshop 
ended  with  games  whereas  the  secondary  school  workshop  concluded  with  a  group 
discussion  focusing  on  flood‐related  issues.  After  the  workshops  we  scrutinised  each 
storyboard in order to develop a generic semi‐structured interview schedule (see Appendix 
3  for  interview  questions) whilst  also  developing  a  set  of  additional  questions  based  on 
individual storyboards so that the interviews were tailored to suit each participant.  
Stage 2 –  Semi‐Structured  Interviews The  children  then  took part  in  short  (15‐20 minute) 
one‐to‐one interviews (42 recorded in total – 25 primary and 17 secondary pupils) to talk in 
more  depth  about  their  storyboards.  As  numerous  studies  have  highlighted,  images 
produced through visual methods are invariably partial and constructed representations of a 
person’s reality and therefore it was vital to talk to the participants about why they created 










Stage  3  –  Feedback  and  Dissemination  The  participatory  framework  underpinning  the 
project  involved  both  the methods  and  the  dissemination  of  the  project  findings  to  the 
children. We went back in three ways to chat to the children about the project and to show 
them  how  their  work  had  been  used.  1)  Theatre  Trip  ‐  The  school  children  and  staff 
attended a performance of Every Time  It Rains at  the new Hull Truck Theatre  stimulating 
informal  conversations with  the  researcher  (Walker)  in  the  interval  and on  the  coach. 2) 
Group Discussions  ‐  The  Year  7  and  8  pupils  took  part  in  a  group  discussion where  they 
talked  about  how  they would  like  to  see  things  done  differently,  both  in  terms  of  flood 
prevention  and  flood  recovery.  Part  of  the  discussion  was  filmed  for  BBC  Children’s 
Newsround.  3)  After  the  Rain  Final Workshop  Presentation  The  researchers  (Walker  and 
Whittle) returned to each of the schools to present After the Rain, an interactive workshop 
detailing  the  findings  of  the  project.  The workshop was  built  around  the  ‘After  the  Rain 
Suitcase’ – a unique teaching resource, inspired by Laura’s storyboard (see Figure 5 below) 
and developed using  funding  from  the ESRC Festival of Social Science  (see Appendix 4  for 
more  information  and  photos).  It  also  included  a  PowerPoint  presentation  of  the 
participants’ storyboards and a game of  ‘Flood Snakes and Ladders’ – an  interactive  flood 
























The analysis was directed at  the key objectives as outlined  in  section 1.2.  It  followed  the 











The  topical nature of our  study and  its practical  relevance  to debates  taking place at  the 




1. The  project  steering  group  Like  the  adults’  project,  the  children’s  project  had  a 
steering  group  comprising  the  following  local  and  national  organisations  with  an 
interest in children’s welfare and flood recovery: Lancaster University, the University 
of  Surrey,  Middlesex  University,  Hull  City  Council,  the  Environment  Agency  and 
representatives from the participating schools. The steering group were  involved at 
all  stages  of  the  project  from  the  original  phases  of  designing  the  methodology 
through  to  latter  phases  of  analysis  and  dissemination.  Through  their  input  they 
were able  to shape  the project and put us  in  touch with people and organisations 










enabled  the  results of  the Children’s Project  to be disseminated  to  four groups of 
young  people  (aged  14‐18)  via  local  schools  in  the  Lancaster  area.  The  students 
taking part  in  the workshops had not been  affected by  flooding but were  able  to 










young  people  and  their  teacher  to  help  them  develop  storyboards  of  their 
experiences.  The  storyboards  and  suitcase  were  showcased  at  a  subsequent 
workshop  at  Rheged,  Penrith,  where  social  and  physical  scientists  were  brought 
together  with  stakeholders,  recovery  managers  and  community  members  in 
Cumbria. Excerpts  from  the Workington  storyboards are  shown  in  Figure 7. While 
the young people and their teachers highlighted similar issues to the students in Hull 
(for  example,  the  loss  of  possessions  and  disruption  to  their  social  lives),  the 
storyboards  also  show  the  additional  difficulties  that  resulted  from  the  particular 












the  actress  Emma  Thompson.  The  children’s  storyboards  were  showcased  at  the 
start of  the workshop,  in order  to make  the  links with writing, and  the event was 
MC’d  by  two  of  the  young  participants  who  interviewed  Emma  in  front  of  an 
audience of 500 children and parents from local schools in Hull. In addition to being 
enjoyable  for  the  participating  children,  the  event  provided  a  focus  for  all  the 
participants  to  come  together  for  a  final  celebration  of  what  they  had  achieved 
during  the project. There were also benefits  for  institutions:  the University of Hull 
was able  to develop  its outreach work with  local schools and  the Parents’ Services 
Manager  from Edgetown School  said  that  ‘at  last’ his  school had a  ‘real’  link with 
their local university that could benefit the school in future. 
5. After the rain has gone – Hull City Council The research team gave an end‐of‐project 
presentation  to  local  and  national  stakeholders  at  a  final  project  workshop.  The 
workshop used anonymised interview transcripts and storyboards to detail the main 
findings of the project.  
6. General media  engagement  The  ‘newsworthy’ nature of  the project –  in  terms of 
both  its  subject  matter  and  its  findings  –  resulted  in  coverage  in  the  local  and 
national media including a feature on BBC Children’s Newsround, BBC Radio Cumbria 


















We  now  move  on  to  Chapters  4,  5  and  6  where  we  draw  on  the  children’s  interview 









In  this chapter we begin with  the children’s descriptions of what happened on  June 25th 
2007,  in terms of where they were, what happened at home and when (or  indeed  if) they 
realised  that  the  heavy  rain might  result  in  flooding. We  explore  how  they  helped  their 
parents  as  they  attempted  to  rescue  belongings  and  stop  the  water  entering  their 
properties  and describe  their  feelings  as  they helped  in  these  tasks.  Finally, we  tell  their 







started  raining  and  the  water  was  rising...  we  got  sent  home’.  Most  of  the  pupils  at 
Marshside School were met at  the  school gate by  staff and  told  to go home. Robbie and 
Mitch were pleased that they got time off school but Zak (Yr 5/9) was disappointed,  ‘Well 
we were real happy because we were going to art and up until the gate [we] found out  it 





































value and  those who prioritised  sentimental  items. For  those  in  the  first group, electrical 














with  the  children’s  role  being  limited  to  the  physical  action  of moving  things.  However, 
there  is evidence that the children may have had a direct or  indirect effect on this process 
with  toys and other  treasured possessions being amongst  the  items  rescued. Megan  said 
that in the house ‘we had like the chairs on chairs and like the settee on the dining table and 
the computer up and all  like  the  toys and everything upstairs.  It  is  likely  that  the  family’s 
financial  situation  also  played  a  part  in  decisions  about what  to  save.  For  those without 
insurance, electrical  items would have been costly to replace and so the key objective was 




we  didn’t  rescue  everything...  everything  that  was  irreplaceable  we  more  or  less  kept. 
Everything  that  was  replaceable  we  left  downstairs.  Nevertheless,  Michael  (Yr  7/11) 











there might be some collective knowledge  that could  (potentially) be  tapped  into. But  for 
some  children  the  danger  seemed  less  imminent  and  rather  than  prepare  by  removing 













them having  to  take emergency action at  the  last minute. When Rachel  (Yr 8/13) arrived 
home from school she said,  ‘it hadn’t really damaged anything because  it was  just raining. 






As  Rachel’s  story  indicates,  the  water  entered  in  a  variety  of  ways,  many  of  them 








aerial,  it’s gone  through  there,  loads of  it...  it’s gone all over  the house’. Wayne  (Yr 5/10) 
was  helping  to move  things  upstairs  but  then  they  noticed  that  the water  had  changed 
colour  in  the  toilet,  ‘And  the  toilet  downstairs,  all  what  it  was  was  just  yellow  in  the 
downstairs  toilet. And  then  it all  started  coming  through  to all our washer and  stuff. We 


















in  spite  of  the  heavy  rain  outside  his  mum  was  surprised  to  find  the  kitchen  floor  was 
soaking wet. 
 
T:  I walked  through  and  said,  “What’s  this  on  the  floor?” And  I 
was  just about to walk through  into the  living room,  I kept on 
pressing  the  floorboards and more water kept on  coming up. 
So she said, “What have you spilt?” And I went, “I haven’t spilt 
nowt” because  I didn’t have nowt  in my hands  and  then  she 
found out  that  it was  flooded...  she pushed  the  freezer away 






































For others  it was  less obvious that their home was at risk.  It took a couple of days before 
Holly’s family realised their house had been flooded. After she got sent home from school 




made  us  look  under  the  floor...it was  all  under  our  house  as well,  you  know,  under  the 
floorboards’. This form of ‘secondary flooding’ as it became known in the wider media, was 
a  well‐documented  problem  across  Hull  as  families  who  thought  they  had  escaped 











just  seeping  up  a  bit  but  it was  all  right’. Her  step  dad  had  spent  the  evening  trying  to 
protect the threshold to their house; he ‘got like a load of sandbags in the garage’ and ‘was 













when  I got home  it was  real  flooded outside’. Her  step mum was already moving  ‘all  the 
electrical stuff’ upstairs. Gemma’s bedroom is downstairs so she put ‘all her stuff’ on the top 
of her  cupboard,  took her uniform upstairs and  slept upstairs  that night,  ‘And  then  [at 4 








Finally,  some  of  the  children  felt  they  had  a  narrow  escape  from  the  floods.  The  street 
outside Coral’s (Yr 5/10) house was filling up with water. She said her step dad told them to 
‘get all  the  things upstairs and on  the  table before  it  starts  coming  in’. They  stacked  the 









it rained  in the night and  I woke up and my back garden was  flooded’. The water outside 
created a  tension between danger and  fun  for  the children and  this  is evident  in Figure 9 
with  the  image  of  a  miserable  looking  boy  trying  to  play  football  and  riding  his  bicycle 
through the puddles. The tension was between wanting to go out to play in the water, ‘You 


































the  street,  she’s got  this big pond but  it didn’t get  flooded,  so we put  them all  in  there’. 
Hayley’s 2 year‐old brother wanted to go fishing too but ‘He couldn’t walk for the water’ so 
Hayley said ‘I carried him... I said, “just sit on my back and I’ll take you”‘. However, Hayley 















































The children’s memories of  the day of  the  floods are characterised by excitement, drama 
and, for some, a sense of trepidation as the floodwaters rose. Typical accounts include the 
experience of  schools  closing and  trying  to  rescue  things at home.  For  some, particularly 
those without  insurance,  this  process  revolved  around  helping  the  rest  of  the  family  to 
move  expensive  electrical  items,  while  others  prioritised  more  sentimental  items.  The 








who  discovered  that  the water  had  entered  under  their  floorboards  and  caused  hidden 
damage to their homes. Outside, too, there were changes as the  landscape of the city was 

















Some  of  the  children  and  young  people went  to  sleep with  relatives  and  friends  on  the 
evening of June 25th highlighting the  importance of geographically near social networks of 
kin. However, it was clear from the children’s stories that they didn’t always know why they 
were  leaving or what sort of  situation  they would be coming back  to. Sally  (Yr7/11) went 
with her  sister  to  stay with  their Nanna  ‘because my Nanna’s wasn’t  flooded’. There was 
about four  inches of water  in their house, ‘we got buckets...we kept throwing  it out, but  it 
wasn’t working because all the cars were  just pushing  it back  in’. Her parents realised that 







ended up  going  to  stay with  a  friend whose house hadn’t been  flooded. He  said,  ‘I  took 
some gear upstairs  from downstairs, got my  clothes  ready and  that and  just went  to my 
mate’s house’. Tom thought he would be staying over  ‘for a couple of days’ but  in fact he 
ended  up  staying  for  two weeks. When  he  returned  he  knew  about  the  caravan  in  the 





















































we had  to  ring  [company name]  to  like  [sort]  the  insurance,  something  like  that’. On her 
storyboard she wrote: a couple of months later, we kept ringing up to get a caravan as the 
builders could not get a static caravan we had to get a 4‐berth one, when there was 6 of us + 
2 cats.  In  the  interview she said,  ‘we were  living upstairs and  then back  in  the caravan at 
night you know, like up and down in the day time’ for the next five months.  
     
9 Chantelle: ‘my little sister isn’t my dads, but they like seeing each other’. 
40 
 
Indeed, what might have seemed  like a  temporary coping strategy  for  the  first  few nights 
turned  into  a  longer  stay  upstairs  for  some  of  our  participants  which  almost  invariably 
involved  a  certain  level  of  discomfort,  boredom  and  a  change  in  social  activities.  Clive’s 
(Yr8/12) downstairs carpet was wet  through and he  said,  ‘I did actually  live upstairs  for a 
long time,  I never came downstairs. My mum would bring up my  food and everything.  I’d 
only go out like when it wasn’t that bad, when it wasn’t pouring it down’. Chantelle (Yr9/13) 
‘gave up’ her bedroom and ended up sleeping in the loft, ‘Me and my little sister and one of 
my brothers had  to  sleep  in  the  loft because mine and my  little  sister’s  room was  full of 
everyone’s stuff from downstairs’. The three of them had to share the loft space for ‘about 
two or three months’ and Chantelle said, ‘It was really boring because there was nothing to 
do’. Martin  (Yr5/10) also said,  ‘it was quite boring because you couldn’t go out to play...  I 





the study, we did get some  insight  into  their experiences  from  the accounts of  the adults 
taking part in the ‘sister’ research project. For example, Melanie lived with her husband and 
eight  year‐old  son  in  a  severely  flood‐damaged  house.  During  this  time,  Melanie  was 










For  Will,  who  was  much  older  (YG/17),  the  abiding  memory  of  life  upstairs  was  one  of 















the  downstairs walls.  They  lived  upstairs  for  ‘a  few  days’  resulting  in  Zain  feeling  that  it 
wasn’t  too  disruptive,  ‘it was  normal  kind  of’  and  he  ‘watched  TV  and  stuff’.  But  Cheryl 
(Yr5/10) said  it was ‘noisy’  living  in the house when the builders were working downstairs. 





















and were  felt  to be untrustworthy – made participants  feel as  if  their  ‘special  space’ was 
being  ‘invaded’  (Whittle  et  al.  2010  p.92).  Such  experiences  show  how  disasters  such  as 
flooding  can  have  the  effect  of  making  previously  fixed  boundaries  increasingly  porous 
(Kaika  2005):  dirty  water  and  strangers  invade  homes  and  streets  (Walker  et  al. 
forthcoming), residents must sleep elsewhere for extended periods of time, and work and 







in  and we were  all  still  living  upstairs’. However,  he  still  found  it  ‘stressful’  and  difficult 
having the building work done not only because the house was over‐crowded with ‘the five 


















Several of our participants  remained upstairs until  the building work was  completed  and 
then moved back downstairs. But  some,  as we have  already  illustrated  through Megan’s 





extra habitable space. For example Tom’s  (Yr8/13)  family had  their caravan parked  in  the 
driveway and he said, ‘We sort of cooked  in  it and got cleaned  in  it and then we just slept 
upstairs’. But living like this he said wasn’t easy, ‘just keep on going down the stairs, in the 






























problem  for  those  living  in caravans, particularly during key events such as Christmas and 




caravan parked on  the driveway of  their house beside  the skip. She said,  ‘There was only 
















4‐berth  touring  caravan  for  their  family of  six. As discussed  in  the previous  section,  such 
altered  living  arrangements  had  major  implications  for  the  family’s  ability  to  carry  out 
simple everyday  tasks. For example, Megan’s  family spent most of  the day upstairs  in  the 
house and slept and cooked in the caravan. But the small stove in the caravan ‘wasn’t very 
good’ and Megan said, ‘Well mostly we went to our grandma’s quite a bit and then we like 





Nan’s  [in Southampton]  for  two weeks. We  like  stayed a week,  just us  two and  then my 





















Life  in the caravan was especially tough  for those preparing  for exams. Sally  (Yr7/11)  lives 
with  her mum,  dad  and  older  sister  and  like Megan’s  family  they  had  a  touring  caravan 


















































upstairs  in  the  bedroom.  They  decided  to  give me  the  caravan  because  it  had  heating’.  
Although the family of three used the van in the daytime for eating and washing essentially 
Will had the four‐berth caravan all to himself at bed‐time and there was enough space for 
him  to be able  to  leave his bed made up during  the day  time so he didn’t have  the extra 
hassle of putting  it away each morning and having  to make  it up each evening. Far  from 




































The  discussions  in  the  early  part  of  this  chapter  have  focused  on  the  lack  of  space 
experienced by the participants and the problems that this caused them in carrying out their 






























As described briefly  in  the previous  section everyday  life also became more difficult as a 
result of the temporary cooking and washing arrangements available to families. Chantelle 
describes how  limiting  it was using the camping stove for cooking,  ‘Well we sometimes go 




caravan and they put  it on the drive‐way. Sally said  ‘my mum started cooking  ...and some 







took  like; we  put  the microwave  in  the  garage  like  an  electric  point.  So we  just  put  the 





shut the door. But  if we shut the door  in my mum’s room,  like where we all was,  it would 
get too hot’. 
Figure 11: Eva’s journey includes microwave meals 
As we have  indicated previously,  the  reduced  space available  to  families also meant  that 
different  spaces  in  the  home  or  caravan  had  to  be  reconfigured  in  order  to meet  basic 
household needs. For example, when Laura’s (Yr7/11) family ‘had to live upstairs’ they used 
her brother’s bedroom ‘as like a breakfast, like where we’d go and sit every now and again, 
go and have  like something  to eat and  that’. As a consequence of  losing his bedroom her 
brother  ended  up  sharing with  Laura  and  she  drew  a  picture  of  her  brother  and wrote 
‘sleeping  in my room’ on her storyboard. When asked  ‘how did you cope day‐to‐day with 
sort of like living upstairs, having [your brother] in your bedroom?’ Her response ‘It was all 
right  at  first  because  we  had  to  run  around  everywhere.  It  was  better  that  we  was  all 
together and that, but then we all got stuffy and  it wasn’t very good’ which suggests that 
although  it was  ‘stuffy’ and not very good that she was glad that they were  ‘all together’. 
















talked  about  less  obvious  things  including  the  lack  of  space,  privacy,  special  events  (e.g. 
‘sleep‐overs’, holidays, birthday parties) and time with family and friends.  
Cheryl  was  upset  that  she  had  lost  her  treasured  dolls  house.  She  said,  ‘I  just  lost  my 
dollhouse  forever’.  The  use  of  the  word  ‘forever’  suggests  that  she  realises  that  it  is 
irreplaceable. Gemma lost sentimental things, including her jewellery box, her diary and her 









on  the  night  of  the  floods  because  we  didn’t  like  know  what  was  going  to  happen  or 
anything’  but  they  forgot  about  the  rabbit,  ‘The  shed,  we  didn’t  realise  but  it  started 
flooding and his cage was on the floor and we didn’t realise so he died.’ 
 






















Keith’s  comments  were  supported  by  participants  from  the  adults’  project  who  were 
concerned that schools and parents were having to ‘fight’ to get any consideration from the 















at  home.  Zak  (Yr5/9)  lives  with  his  mum  and  his  younger  brother.  Their  house  wasn’t 
flooded but he said his auntie’s house ‘got all flooded’ and so his aunt and her two children 
‘stayed at my house for a couple of weeks’. This meant that Zak  lost personal space – and 
sleep  – when  he  had  to  share  his  bed with  his  young  cousin.  Zak  said,  ‘He  kept  kicking 
me....he did because he was  laid that way and there was this wood thing and he bumped 


































they  had  lost  time  with  friends,  family  –  or  indeed  with  parts  of  themselves  –  as  the 
recovery  process  forced  them  to  behave  in  different  ways.  For  example,  although  Will 
(YG/17)  lost his precious music collection he was more concerned about the practice time 
he  lost with his guitars Living  in a caravan  in the back garden he said he couldn’t play the 
guitar because it would disturb the neighbours (see section 5.4 for more details).  
 
Lost time  is something Josh also talked about but for Josh  it was time  lost with his mates. 
Moving into rented accommodation on the other side of town meant that he was no longer 
able to walk with them to and  from school, and then once  in the new  flat he  felt  isolated 
because  he  had  no‐one  to  play  with.  Josh  said  ‘at  the  beginning  it  was  really  exciting 
because  it was  a  new  place  and when we moved  in  it was  exciting  because  it was  this 
massive house with like a massive field in the back. And then there’s like football goals and 
stuff and  I  thought  it was going  to be  really good’. But soon after  they moved  there  Josh 






adults’ project  (Whittle et al. 2010). However,  the problem was more  intense  for children 



















Like Bob, Victoria  (Yr8/12)  lives between  two houses; her mum’s and her dad’s, and both 
homes were flooded. Victoria said, ‘at my dad’s it was like coming through the floorboards; 




pay  for the repairs Victoria  is not sure  if the problem with the damp will be resolved,  ‘we 
don’t know whether we are going to be moving house or something but if we aren’t it will 
probably just stay like that’. Her mum’s house is ‘real cold and it’s got a weird smell’ and she 
said,  ‘I prefer being at my dad’s new house because  it  is  ‘bigger’  than  the one he  lived  in 
before  the  floods.  Nevertheless  en  route  to  the  bigger  house  Victoria’s  dad  has  moved 
twice, ‘he moved into a new house and they didn’t realise it was flooded until my dad had 
been  there and decorated and everything. So once  they  found out  it was  flooded my dad 
had  to move again’. So he moved  to another house and  they’ve  just  found out  that was 
flooded so they are going to have to live upstairs now’. Victoria believed this would be less 
disruptive  than  his  first move,  ‘it  doesn’t  really matter  because  it’s  only  a  case  of  going 




Her  dad’s  house  ‘wasn’t  finished  or  anything  for Christmas...  it was  really  small  so  ...not 
much space to do all Christmas stuff’. Added to this Victoria said,  ‘my mum couldn’t really 
afford much for Christmas because we had to do the floor and other stuff to like the house 






Victoria’s  experience  with  her  Dad  is  consistent  with  the  findings  of  the  adults’  project 
where we discovered  that private  renters were particularly  vulnerable during  the  longer‐
term recovery process. There were two reasons for this: firstly, renters who needed to move 





owner  occupiers  whose  rents  were  being  paid  by  their  insurance  companies  but,  for 
‘genuine’ private renters who were paying such elevated prices from their own pockets, this 







of  the present  study, Victoria’s  story  is  therefore  an  important  reminder of  the  fact  that 
wider vulnerabilities – for example, those created by the ways  in which private renters are 









term,  the  children  had  to  face  other  challenges,  such  as  living  upstairs  or  in  caravans  – 
where  they were  cramped  and had no privacy or  time  for homework or  social  activities. 
Boundaries which were previously  fixed became porous as dirty water and  ‘strangers’  (in 
the form of workmen) entered homes and streets while the children and their families had 
to  find other places and spaces  in which to  live. Everyday activities such as cooking meals 
also became more difficult for families  living under these conditions. Others moved out to 
rented  accommodation  in  different  parts  of  the  city  and  felt  isolated  from  friendship 
networks.  Loss  was  a  pertinent  feature  of  the  recovery  process  for  the  children  we 
interviewed as  they mourned  the  loss of both  tangible  (e.g. pets and  jewellery) as well as 
intangible things (e.g. time with friends and family members, time for revision etc.). 








they experience health  impacts? How do  they  talk about  their health  in  terms of physical 



































the  streets’  but  her  mum  said  she  wasn’t  allowed  to  go  outside  ‘until  the  drains  was 







was scared she would  fall  into  it. Although Coral did not get sick she said  the worst  thing 
about the floods was  ‘All the flu’s and viruses going round’ and she believed that some of 
her friends had tummy upsets ‘because they were staying too long outdoors when the flood 










health  impacts  as  a  result.  Sam’s  (NEET10/19)  parents  spent  a  year  arguing  with  the 
insurance company about whether or not their house had been flooded. Sam was 17 in June 
2007, studying at college for a national diploma in sport and living with his mum, dad, two 




wasn’t  sure  if  we  would  want  to  talk  to  him  because  he  said  ‘we  only  had  secondary 
flooding’. Nevertheless, the flood culminated in one downstairs room of their house having 
to be isolated because of flood damage. Isolating the room Sam said involved ‘a lot of work’ 
and he helped with  this. He said his parents were arguing with  the  insurance company  to 
acknowledge that their house had been flooded and eventually they agreed but it went on 













asthma’. The  family moved out  into a caravan but Sian said  ‘that year  I had three asthma 
attacks in two months... I don’t get that many in such quick like times, so we did think it was 
because of the  floods...my sister only had one asthma attack so  it wasn’t that bad  for my 
sister’. Victoria also said  ‘me and my  little sister have both got  like quite bad asthma. She 
said that after the floods ‘I started having asthma attacks and stuff at school because of like 
the smell...  I had to get a stronger asthma pump’. Josh also had to have an asthma pump 
when he developed a chest  infection because of  ‘all the dust and stuff’. But Josh said  ‘I’m 



















Asthma  was  not  the  only  condition  that  appeared  to  be  exacerbated  after  the  floods. 
Megan’s (Yr9/14) youngest sister had ‘a hole in her heart when she was born so it affected 
her quite bad’. As described  in section 5.4,  the  family of 6 ended up sharing a  four‐berth 
caravan. At Christmas  time  they went  to stay with Megan’s grandma but by  this  time her 






















main  bedroom  as  a  living  room,  ‘he  was  always  lying’  on  the  bed  ‘or  like  sat  on  the 
computer chair’ and this made the problems he already had with his back worse. Eva said he 
‘gets bad backs like laying in the bed all the time. It was a bit annoying for him I think; I don’t 
think  it was  too  bad  for my mum.  But my  dad’s  back,  he  got  a  bit  stressed with  that’. 


















project, we did receive some  insight  into their experiences from participants taking part  in 
the adults’ project and, again, asthma and breathing difficulties were foremost among the 
problems  mentioned.  For  example,  Suzanne’s  five  year  old  son  suffered  from  chronic 
asthma ‘which resulted in him attending hospital A and E with a severe asthma attack with 
two  similar  episodes  in  the  forthcoming weeks’. Meanwhile Holly’s  two  sons, who were 
both  under  five,  suffered  from  croup which  appeared  to  be  caused  by  living  in  a  damp 
house. The only alternative accommodation  that  the  family of  four could  find was a one‐
bedroom flat  in which they had to share beds. As a result, the children did not sleep well, 
which was exhausting  for  them and  their parents. Olivia and Bruce experienced  the same 















However,  it  was  not  just  a  case  of  children  and  their  families  having  to  cope  with  the 
physical or the emotional  impacts of  flood recovery – quite often,  they were dealing with 
both. Natalie’s  (Yr7/11)  story  is a  case  in point. Natalie and her  family were  still  living  in 
rented accommodation at the time of the  interview  i.e. two years after the floods and she 
was  hoping  that  they  would  be  able  to  move  back  into  their  refurbished  house  by 
‘September  2009’.  The  house Natalie  and  her  dad  lived  in  at  the  time  of  the  June  2007 
floods wasn’t flooded but as she explains here her dad and step mum bought a new house 
after  the  floods  and  the  family moved  into  the  house  in  December  2007  but  then,  ‘we 
started seeing all the damp up the walls and in the back room, all the weird brown dots and 
it  started  sticking  and  everyone  got  ill  apart  from my  brother...Everyone  started  getting 
headaches and being sick...The dog started getting upset as well’. Her dad and step mum 
then became embroiled in a protracted argument with the bank and the surveyors. Natalie 
called  her  storyboard  ‘My  Journey’. Along  the  journey  she  includes  a  drawing  of  a  black 








‘sort of  like going on and on. One’s  telling us one  thing, one’s  telling us  the other’. When 
asked ‘So what was it like for you while that was all happening?’ She said ‘I was getting very 
stressed...I  stood  there being  almost  really,  really  ill...sometimes  temperatures,  saying,  “I 
want  to  move  out”‘.  Natalie  went  on  to  say,  ‘My  step‐mum  was  stressed,  my  dad  was 
stressed, pretty much everyone was stressed because  I had my stepbrothers  living with us 
as well. They are 19 and 22  right now  so  they were getting  stressed’. Getting  stressed  is 








During  the  adults’  project  in  Hull,  participants  repeatedly  voiced  concerns  about  the 
emotional wellbeing of their children and grandchildren as a result of situations where they 
had  to  attend  different  schools, were  displaced  from  their  peers,  and where  the  normal 




‘was  a  bit  hard  because  she  [her  mum]  was  always  being  a  bit  stressed  as  well  with 
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everyone  in  her  face’.  Martin  (Yr5/10)  was  also  unhappy  about  the  stress  his  family 
experienced. He  said,  ‘I  just don’t  like my parents  getting  stressed out’. Martin was  also 
worried that his dad would be drowned when he went out shopping.  










Will  (YG/17) went as  far as  to  suggest  that  it wasn’t  just his  immediate  family who were 
stressed  but  that  everyone  he  came  into  contact  with  was  suffering  and  that  it  was 













The  children  and  young people  that we worked with were not  just  concerned  about  the 
impacts on their parents per se – they were also upset about the broader changes to family 
dynamics and the atmosphere  in the home which sometimes resulted from the stresses of 
flood  recovery.  Josh’s  (Yr7/12)  family  moved  out  into  rented  accommodation  and  he 
acknowledges that it is to be expected that his parents would be stressed, ‘At the time they 
were really obviously real stressed and stuff’. This meant, ‘They didn’t really argue, they just 





















formed  family  experienced,  in  some  homes  the  stress was  felt  by  all  of  the  family.  Zain 




the  damage  repaired  whilst  the  insurers,  the  surveyors  and  their  parents  argued  over 
whether or not the house was actually  ‘flooded’. This uncertainty was also experienced by 
the participants on  the adults’ project  (Whittle et al. 2010). However,  interestingly  it was 
more prevalent amongst  those who were  renting,  for whom  there was very  little  control 
over the repairs process (see also discussion in section 5.6.1). Again, this lack of control can 
perhaps help to explain why the children – who were not so directly involved in the repairs – 
also  found  this  uncertainty  particularly  hard  to  deal  with.  Holly’s  (Yr8/13)  story  is  an 
interesting  example  of  the  stress  that  uncertainty  can  place  on  a  household.  After  they 
discovered the water underneath the house Holly said, ‘I think it was [company name] came 
and pumped  it all out and  like put driers underneath the  floorboards and that. But  it was 














mainly  related  to  the  recovery  process  rather  than  the  flood  event  itself  (Whittle  et  al. 
2010). We also argued that these impacts related to the ways in which residents were dealt 
with  by  the many  companies  and  agencies with which  they  came  into  contact  after  the 
floods. We  illustrated  this point by giving examples of participants who were  coping well 
with  the challenges of  the  recovery process, only  to become  really stressed as a  result of 
poor treatment from some of the organizations that they were dealing with (Whittle et al. 
2010 p. 46/47). This point  is very much supported by  the experiences of  the children and 






he said  ‘well what do you  think’  ...I  just used  to go up  to my  room’. Sam said  that  life at 
home would  ‘definitely’ have been easier  if  it had been obvious  that  the house had been 
flooded  so  that his parents hadn’t become embroiled  in  such  a  lengthy dispute with  the 
insurance company. The situation was also exacerbated because he said ‘money was tight’ 
at home. His  two older brothers were unemployed,  Sam was  at  college  and his dad had 
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walking around knocking on doors of  the houses  that had been  flooded asking people  to 
donate to the Red Cross Charity with very little success. Sam felt that the flood hadn’t really 

















































stop. Not very  long ago  it was  raining  till  I was  leaving  school and  I was,  ‘oh  it’s going  to 
flood’ but  it didn’t and  I was relieved about that’.  It  is  interesting to note here that Clive’s 










The children  taking part  in  the  study  reported experiencing a number of health problems 
after the floods with respiratory problems – including a worsening of asthmatic symptoms – 
being a major problem for some. These illnesses often seemed to be linked to living in damp 
houses  while  they  waited  for  the  repairs  on  their  home  to  start.  For  younger  children, 
sleeping difficulties were also mentioned as being a problem. However,  it was difficult  to 
separate the children’s physical wellbeing from the emotional  issues that they had to deal 
with during  recovery.  Stress was  a  common word used  to describe  the experiences  they 
were having. In particular, many of the young people mentioned being concerned about the 
impact that the floods were having on their parents, with arguments and tensions making 
for  a  bad  atmosphere  in  the  home.  We  have  also  illustrated  the  ways  in  which  these 
vulnerabilities may be hidden, with problems that initially appeared unrelated to the floods 
being traced back to problems at home. 













chapter  we  pay  particular  attention  to  both  the  children’s  and  the  teacher’s  narratives 
about how  the pupils  coped with  the  changes at  school  including moving  schools,  coping 
with a new school journey and returning to a newly refurbished school.  
 
Both participating  schools were  severely  flooded and closed on  June 25th 2007, although 
not  all  of  our  participants  attended  these  two  schools  at  the  time.  Edgetown  Secondary 
School suffered major damage to the grounds and ground floor of the school. It re‐opened 
in  the  middle  of  September  2007  with  the  help  of  many  temporary  classrooms  and  a 
modular  assembly  hall  on  site  (Ofsted  2008).  Marshside  Primary  School  also  suffered 
extensive damage  to  the building and  the  grounds  and eventually  re‐opened  in  February 
2008. The school closures resulted in various changes; the primary school children attended 
two  different  schools whilst  their  school was  stripped  out  and  refurbished.  Some  of  the 
secondary school children returned  to Edgetown and had  their  lessons upstairs, but some 
were sent to alternative premises including a local sports stadium and Hull University. These 
















and Natalie said,  ‘we  just had different buckets everywhere  in the corridors and everyone 







Initially  the  junior  school  pupils  at  Marshside  were  moved  to  the  nearby  local 
comprehensive school for the remainder of the 2007 summer term. In terms of changes to 
their school  journey this move was a relatively small one; the comprehensive school  is on 
the  same estate  as Marshside. Connor  (Yr5/10)  said  it was  ‘fantastic’  attending  the  local 
comprehensive ‘because I got to walk with my cousins’. But after the summer holidays the 
juniors moved to a temporary primary school off their local estate and this was a five to ten 





the children  found  it unsettling having  to  travel  to  school on  the bus; plus  there was  the 
added  stress of being  late  in  the morning and missing  the one and only  school bus. This 
might have been more difficult than we imagine. The estate that Marshside Primary School 
drew from had a high incidence of social problems and a number of the children we worked 











I  can’t  remember whose Grandma  and Granddad,  they  lived  down  [street 







describing  it as a  ‘change’. He  liked  looking at  ‘the  sights out  the window’ but when  the 
pupils moved back to Marshside School Connor was happy to go back to walking saying  ‘I 
still prefer walking because on  the way  I get  to  see  if my mates are  coming at  the  same 
time’. What  is  interesting  is  that most of  the pupils  at Marshside  School  referred  to  the 







journeys,  it  is also  important  to  think about  the  impact  that  these  trips may have had on 
younger children. Clearly we did not get the chance to work with these younger children as 
part of our research. However, the accounts of adults do provide us with some insights into 


























three moves  to different premises  in  the  space of one year  i.e. moving  from one nursery 
school to another, starting Reception class in the temporary school and then finally moving 










The  children  we  worked  with  at  Marshside  Primary  School  moved  schools  twice  before 
finally moving back to Marshside School in February 2008. Firstly, the junior pupils moved to 
their  nearby  local  comprehensive  school. Never  having  been  to  any  other  school  Charlie 
found the move daunting,  ‘It was a bit scary because  I’ve never been to a different school 








on which Marshside  is  located  is very territorial and moving off the estate – even to go to 


















Darren also didn’t  like  it at the temporary school. He said,  ‘because you saw  loads of kids 
who you didn’t know before...and they were judging and looking at us and saying ‘who are 
they?’  Joel wasn’t  flooded at home and when asked what was  the worst  thing about  the 
floods his response was that ‘We had to move school’. 
 
The  children’s  accounts  of  their  temporary  school  and  new  school  journey  provide  an 
interesting  insight  into how they experience recovery. Here, we see how the geography of 

















their  response was  overwhelmingly  positive. A  large  number  of  pupils  talked  about  how 
much nicer  the building was as a  result of  the  repairs  following  the  flood  ‘the school was 
real nice, it was all tidy and that lot’. One pupil said, ‘I thought it was real nice because it had 
new  carpets  and  all’.  And  another  said,  ‘I  felt  a  lot  more  happier  with  the  design  and 
everything else... There were new toys and all that...New carpets, new toys, new TV, new 
books,  new  everything...’  Jenny  said  she  felt  ‘All  excited’ when  they moved  back  to  the 
school,  ‘I  wanted  to  see  what  the  toilets  looked  like  and  all  the  other  rooms’  and  she 
described the refurbished school as better because ‘it’s more posh’. 
 



































had  not  seen  the  pictures  appeared  pleased  at  the  school’s  transformation.  This  is  an 






consecutive  institutions  as  their  school was  repaired.  The  result was  a holistic disruption 




time while,  the  younger  children were more  concerned  about  being  scared  by  the  older 
children  at  the  temporary  school  they attended. However,  the  children  also  saw positive 
aspects  to  the  flood  damage  in  that  they  felt  their  school was  smarter  –  and with  nicer 
facilities – when they returned after the repairs. 
 
Having  considered  the  accounts  of  the  children  and  young  people, we  now move  on  to 






In addition  to asking  the children and young people  to  tell us about  their experiences we 
talked with  a number of  key  and  front  line  service workers  (including  teaching  and non‐
teaching  staff,  youth workers  and  social workers)  to  find  out  how  they were  affected  at 
work  and  at  home  and  how  they  felt  the  children  they  were  working  with  had  coped. 
Understanding  the  perspectives  of  these  adults  was  important,  not  only  because  they 
played  an  important  role  in  supporting  the  children,  but  also  because  our  research with 
adults  in Hull  showed  that many of  those who were  supporting others were also  flooded 




































is  to  get  people  to  evacuate  their  homes  and  go  to  a  place  of  safety.  Additional 
complications occur if an incident occurs while people are out of their homes at school or at 
work.  Our  interviews  with  teachers  showed  that,  during  the  Hull  Floods,  schools  were 
anxious  to  get  pupils  to  return  home  as  soon  as  possible.  Indeed,  research  for  both  the 
children’s and adults’ projects  in Hull  showed  that  there was an overwhelming desire  for 
family members  to  ‘get home’ – hence Vicky’s urgent  text message  to her  son. However, 
lessons  learnt exercises following the floods have highlighted the fact that returning home 
may not always be the best policy during an emergency, particularly if there are likely to be 






perspective of  key  figures  involved  in  helping  and  supporting  children  and  young  people 
within the school environment. The issues they raise show how difficult the flood recovery 






wife  is  a  primary  school  teacher  and  she  was  also  flooded  at  work,  ‘they  were  just 














































Although Keith describes himself as  ‘one of the pragmatics  if you  like,  I  just  like to get on 
with things so I never see the negatives, I do always see the positives’. There was a ‘nagging 
doubt of,  “oh my God,  I’ve only  just  started here,  I’m  going  to have  to  find  another  job 
again,  what’s  going  to  happen”‘?  Given  that  the  school  was  operating  under  ‘special 
measures’ it is hardly surprising that Keith was concerned about his job. Indeed this was one 




attended  school  and  were  taught  on  the  2nd  floor  of  the  building  so  that  the  school 
appeared  to  be  back  ‘in  business’.  During  the  summer  holidays  approximately  25 
portacabins (two classrooms per portacabin) were brought onto the grounds so that all of 
the pupils were together again on the school premises for the Autumn Term 2007 and the 








K:  ...students  that we were working with were  flooded and a  lot 
of what we do here is home visits. So you would spend a lot of 









Nevertheless,  Keith  believes  that  some  good  has  come  out  of  the  floods  for  the  school, 
describing  it  as  ‘a  catalyst  for  a  new  start’.  Firstly,  he  said,  ‘it  regenerated  the  school 
because  they  spent  a  lot  of  money  on  it’.  Secondly,  it  involved  re‐locating  the  school 
administration office upstairs and the formation of a new Parent Services Department,  led 














his girlfriend was 8 months pregnant and  they had  to move out and  live  in a number of 




















During  the  summer  holidays  Jim  said  the  caretakers  would  normally  carry  out  routine 
maintenance and  ‘take a break’ but  ‘it was  full on’ during the 2007 summer holidays with 
him working  ‘nine  to  five, sometimes six days a week’. Nevertheless,  Jim did  feel  that his 




However,  repairing  the  school  buildings  turned  out  to  be  a  lengthy  process  for  the 





























is  the  first  one where we  can  recharge  our  batteries’.  Another  secretary  said,  ‘if  it  ever 







the  school  her  own  home  was  also  flooded  and  she  found  herself  dealing  with  flood 
recovery  issues  on  all  fronts. Marilyn  said  the  floods  ‘came  completely  out  of  the  blue’ 
suggesting that as a school and as an Authority they were unprepared for the flood so that 
‘The difficulty  in  the beginning was  the  lack of organisation within  the Authority’. Marilyn 
also believed  that  this unpreparedness was exacerbated by  the recent changes within  the 
Authority  ‘with  regard  to  senior  officers  because  we’ve  gone  from  having  an  Education 













































































































Marilyn  is  an  experienced  head.  She was  brought  in  ten  years  earlier  to  lead  the  school 
through  its Ofsted  inspection because  ‘the school was  in crisis’ due  to poor management. 
She developed an Action Plan and then led the school from then on, so that it is now what 
she describes  in  terms of  ‘normal’ and  ‘healthy’ which  is a  real achievement  for a  school 
situated in a deprived part of Hull and operating in ‘challenging circumstances’. Dealing with 
































































Shelley  said  ‘I  hope  it  never  happens  again  but  there  is  a  possibility  that  it will  do’  and 







what  I do for them  is give them tricks...  just to try and survive  in  life. So that’s part of my 




Betty said  that  the school was  ‘shut  for  four or  five days  I  think  it was. And  then Marilyn 
rang up and  said,  “We are going  in  to  see what we  can do”. And  that’s when we  came’. 






































Betty went with  the  older  pupils  to  the  local  secondary  school  for  the  remainder  of  the 
summer 2007 term. Then she moved with the pupils to the temporary primary school in the 
autumn of 2007. This move she described as ‘massive’ for some of the pupils, and especially 
the  ones  that  she  worked  with  who  had  behavioural  problems,  ‘It  was  huge  for  them, 
absolutely  massive,  and  we  had  quite  a  lot  of  children  that  their  behaviour  just  went 
absolutely ballistic... We’d have children refusing to go on the bus; they didn’t like [xxx]’.  
  
For Betty  the best  thing  that  came out of  the  floods was  seeing  the  children’s  reactions 
when  they  returned  to  the newly  refurbished  school premises,  ‘...  the  kid’s  faces...It was 
unbelievable because we walked into the classroom and went “ah”, touching stuff, “it’s dry, 
it’s new”. And  they  just went  to a wall and  they had  to  touch  it,  it was as  though  it was 
theirs’. Marshside Primary School draws its pupils from the local estate and comments from 
the  pupils,  their  headteacher  Marilyn,  classroom  assistant  Shelley  and  Learning  Mentor 
Betty suggest that the school and the school community provide a safe haven, a ‘home’ for 
the  children. Betty  said,  ‘There’s  shit  out  that  gate,  there’s  drug  dealers,  there’s drunks, 
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there’s parents  that beat each other  for  two quid so  that  they can go and get a bottle of 
cider’. And she believes that the school plays an important part in the children’s lives, ‘When 
we had Ofsted our pastoral support for our children is outstanding’.  








Such  hostility  makes  Marshside  School’s  recovery  even  more  remarkable.  Betty,  like 
Marilyn, clearly invested a huge amount of physical and emotional energy into the recovery 
process. However,  despite  the  school’s  successes,  feelings  of  loss  are  never  far  away,  as 
evidenced by Betty’s admission that she still  feels upset when she thinks of the work that 
the children lost in the floods. Betty’s experiences also illustrate the ways in which the flood 
can  highlight  pre‐existing  vulnerabilities.  Marshside  draws  from  an  area  of  considerable 
social  and  economic  deprivation  and  the  problems  caused  by  the  flood,  in  terms  of  the 































like  that  and  how  you  know,  he  said  “My mum’s  really,  really  sad,  she  just  cries  all  the 
time”‘. 























had been  flooded and  they were also  less bothered that  it might happen again. However, 
the  NEETs  were  surprised  when  they  heard  the  Head  of  Children  and  Young  People’s 
Services Dominic’s, personal story – how difficult  it was for him coping with work  logistics, 
dealing with  the unknown – managing his work  and personal  life. After having heard his 
story  they  seemed  less  inclined  to  roll  out  the  ‘blame  the  council’ mantra. Nevertheless 
some of the front line workers thought that the young people weren’t really affected by the 
floods. Greg, a  council worker and part‐time youth worker  (working a  total of 5 hours, 2 
evenings a week) was flooded at home. He thought that for the young people he came into 
contact with  at  the  youth  centre  that  ‘it was more  of  an  adventure  for  them  really  you 
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know,  for them to  live upstairs or having to  live  in a caravan,  it was something out of the 
ordinary. So I didn’t notice any sort of like depression or anxiety among the young people.’ 
What  is  interesting  is  that Greg didn’t actually ask any of  the young people he came  into 
contact with  at  the  youth  centre how  they were  coping with  the  flood  recovery process 
even  though he acknowledged  that his stepson Will,  ‘he was more, how can  I put  it, he’s 
quite  a  level‐headed  child but  I  think he  got  a bit depressed over  the  long‐term picture, 





Sharon  is  a  Level  1  Youth Worker,  specialising  in  art  for  11‐16  year  olds  and  she  really 
wanted to talk about her home, her personal and her neighbour’s experiences rather than 
her work experiences during and after the  flooding. She said her personal experience was 
‘traumatic’; her house was  flooded and she had  to move out. Sharon was working at  two 
centres  at  the  time  of  the  flood,  Low Ground  and Highton.  Several  flood‐affected  young 






Low  Ground  was  badly  flooded  and  was  eventually  demolished  although  there  was  an 
interim period  (after December 2007) when  it was replaced by a travelling bus which was 
‘the  next  best  thing’  and  it  could  be  used  afterwards  ‘to  access  other  areas’.  The  Low 
Ground Youth and Education Centre was used mostly by the people on the estate but when 
the  bus  was  sent  as  a  replacement  (with  two  youth  workers  to  run  the  sessions)  the 
numbers  dropped  off.  Sharon  said  that  the  young  people  who  were  there  at  the  time 
‘drifted off’ although  they did have  formal  records of people who attended  regularly but 
some of them moved out. 
The main problem she said was that it was ‘cold on the bus’ – it didn’t have any heating and 










but wasn’t sure. Sharon  said  that  the youth workers,  ‘they  tried  their best’; and as  far as 
Low  Ground  closing  down  ‘well  that  was  taken  out  of  their  hands’.  The  building  was 







has 27 years experience working  for  the Youth Service and was  in charge of Low Ground 
Youth Centre, ‘We had no smoking, no drugs and no swear words and that was it...and you 
got thrown out  if you did any of them and  it worked’. She said  ‘my heart was always well 















got  quite  a  few  sporting  facilities  around.  I  think  they  might  use  those’.  So  the  lack  of 
numbers  at  the  youth  centre  perhaps  fuelled  by  competition  from  the  nearby  sporting 
facilities (and the higher entrance age) coupled with the fact that the building  ‘was  in dire 
need of repair’ meant that there was ‘talk about it closing down well before the flood’. But 
then Edith said  ‘And  then  it was  flooded,  it really was  flooded,  the great big hall – all  the 
floor came up – it was like a foot and you could see from then that they would close.’  
In  spite  of  the  falling  numbers,  the  poor  state  of  the  building  and  then  finally  the  flood 
damage Edith  said  ‘I  thought  if  there was  the slightest chance  that we could maybe  start 





























When  asked  about  the  effects  of  the  flooding  on  the  young  people  she  saw  in  the 





not  asked  the  young  people  (in  the  street)  if  they  were  coping  but  was  making  this 
assumption based on their outward appearance.  
8.5 Key service workers 
















had  trouble  finding  interviewees  because  staff  had moved  on  and  because many  people 
appeared unwilling to talk about the flood as they considered they had ‘moved on’.   
I:   You were sort of saying  the other day weren’t you  that  there 
are some people who just are not interested anymore and that 
might  be  because  they  just  don’t  want  to  talk  about  it 
anymore. Maybe other people are  just so busy they’ve got no 
time? 
V:  And  I  think  as well  for  a  lot  of  people,  because  a  lot  of  the 
people  that worked were also  flooded  themselves and  I  think 


















along with  the Sure Start manager and  the CAF  (Children and Families) manager,  tried  to 


























information  about  children’s  whereabouts  with  schools.  They  were  interested  at  first  in 
locating families with children (particularly vulnerable children), helping families who lacked 
basic  provisions,  families  with  health  problems  and  families  coping  with  over‐crowding 
issues.  Some  families moved  in  to  share with other  families and  Liz  said,  ‘We  found one 
family where there really shouldn’t have been children living in that family and they’d taken 
another  family  in.  So we  had  to  sort  out  some  emergency  accommodation  for  them...[it 
was] a child protection issue. They’d had their children removed from their care and they’d 
actually  taken another  family  in. We wouldn’t have known  that without doing  the  ringing 
round so that was really helpful. I mean it was only the one family but it was helpful to do 
that’.  
However,  Liz  reminds  us  that  that  the  ‘corporate  definition’  of  a  ‘vulnerable  child’  i.e. 
children under five years of age, children with a disability and/or with special needs, in fact 












































Liz believes sparked off  the  formation of  the Hull Flood Response Team with a sub‐group 












recognition  of  their  difficulties  from  their  employers  –  a  finding  that  is  shared with  the 










them was not  immediately apparent – even to  friends and  family members. Workers may 
thus need additional training to help them recognise and respond to young people’s varied 
needs during the recovery process. 
In  addition  to  these  young  people  being  ‘missed’,  we  can  learn  other  lessons  about 
vulnerability  and  resilience  from  the  accounts  of  the  workers.  Betty,  Marilyn  and  Liz’s 
interviews, in particular, highlight how vulnerabilities can be ‘hidden’. For example, coming 
from  a  social work  background  Liz  recognised  that  all  children  have  the  potential  to  be 
vulnerable. Nevertheless, in the immediate aftermath of the floods Hull City Council took a 
decision  to work with  a  restricted  definition  of  vulnerability  thus  prioritising  a  particular 
demographic (chiefly, the under fives and those with disabilities or special needs).  
Betty also  talks about  the  importance of pre‐existing vulnerabilities which are  inherent  in 
the kinds of social and economic disadvantage that many of Marshside’s pupils experience 
in  their  home  lives  (Erikson  1976,  1994).  She  described  how  the  school  acted  as  a  ‘safe 
haven’  for  the  children  and  was  concerned  that  this  good  work  would  be  lost  in  the 
















who  appeared  to have  changed  jobs or  just  generally  ‘moved on’  after  the  floods,  raises 
questions  about  the extent  to which  any meaningful  institutional  learning  can be  said  to 
have taken place. 
Finally,  we  can  learn  something  about  resilience  from  the  ways  in  which  the  schools 
recovered.  In  section  2.2.1 we  outlined  the ways  in which  disasters  can  be moments  of 
change and transformation, as physical and social infrastructure appears to be washed away 
and  decisions  are made  about  how  to move  forwards  (Pelling  and Dill  2010,  Klein  2007, 
Gunewardena 2008). For example, buildings and  institutional systems can be recreated as 
before. On the other hand, a transformation could take place as there  is the potential  for 
new  structures,  and  new ways  of working,  to  emerge.  It  is  therefore  important  to  think 
about  how  this  change  is managed  and  to  consider who  has  the  power  to  decide what 
changes  take  place.  The  examples  presented  here  show  how,  when  Marshside  and 





the  freedom to manage the reconstruction  in ways that retained the school’s  identity and 
social  structure  so  that  staff,  students  and  parents  were  able  to  maintain  a  feeling  of 
belonging  to  the  schools,  even  though  the  physical  buildings  were  ruined.  In  short,  the 
schools’  successful  recovery  was  largely  due  to  the  fact  that  both  establishments  had 
dedicated headteachers who were able to take control of the changes that were happening 
in  their  school. Their  situation can be contrasted  to  that of  the youth group  run by Edith 
where a  top‐down decision was  taken  to close  the  facility.    In contrast  to  the  schools we 
have  studied,  the  youth  centre’s  recovery was  hampered  by  the  fact  that  Edith  had  no 
control over the subsequent recovery process.   
These findings support the conclusions of previous research which suggests that top‐down 
or  externally  imposed  reconstruction  efforts  are  likely  to  be  less  successful  for  local 




to  support  children  and  young  people  during  the  aftermath  of  the  floods.  However,  in 
addition  to  the  problems  recounted  by  the  children  in  previous  chapters,  it  is  clear  that 
those supporting them experienced quite unique difficulties of their own.  In particular, we 
can  see  how  the  struggle  of  flood  recovery was  played  out  against  a wider  backdrop  of 
concerns  in  terms of  flooding problems at home,  regular  life events  (such as  the birth of 
Jim’s daughter) and institutional pressures (e.g. Edgetown’s threat of closure). Of particular 





that  the needs of  some young people were being  ignored, perhaps because  they did not 
appear  as  obviously  ‘vulnerable’  as  the  children who were  perceived  as  being  the most 
‘needy’.  The  adults’  accounts  also  demonstrate  how  vulnerabilities  can  be  hidden.  In 
particular,  we  have  focused  on  the  problems  that  can  arise  from  using  overly  rigid 
definitions of vulnerability within key services. We also highlight pre‐existing vulnerabilities 
in  the  form  of  poverty  and  inequality.  In  addition,  there  is  the  potential  for  new 
vulnerabilities  to  be  created  during  the  recovery  process  if  services  do  not  share 
information,  or  if  key  workers  move  on.    However,  resilience  can  also  be  built  during 
disaster  recovery  if control  is given  to  local actors during  the  reconstruction process. The 
two  schools  featured were  able  to  recover  successfully because  their headteachers were 








Children  form  an  important  part  of  their  local  communities.  Their  vulnerability  and 
resilience is therefore relevant, not only in the context of their own personal lives, but also 
in understanding broader‐level patterns of  vulnerability  and  resilience  at  the  level of  the 
community and beyond. 
This  project  started  from  the  premise  that  is  important  to  understand  how  children  and 





recovery  process,  including  social,  educational  and  emotional  aspects,  and  the 
impacts upon wellbeing 
• Analysing the relationship between children’s experiences and their accounts of the 
role of  formal  and  informal  support  in  enabling or  inhibiting  resilience during  the 
flood recovery process 
• Evaluating  the  implications  for key agencies  in  the delivery of  services  for children 
and young people 
• Contributing to the archive generated by the adults’ project. 
We  begin  by  summarising  the main  findings  of  the  study  in  terms  of  the ways  in which 
children experienced  the  floods and  the subsequent recovery process. The second part of 
the  chapter  then  moves  on  to  consider  the  broader  issue  of  building  resilience  for  the 
future. Here, we begin with some practical recommendations for improving flood recovery, 
including  the use of  storyboards  as  a  tool  for doing  this. We  then  examine  the project’s 
more  general,  conceptual  findings  with  a  particular  focus  on  institutional  change 
management.   
9.1.1 Children and young people’s experiences of flood recovery 
This  research  shows  that every  child  is unique  and  there  is  therefore no  such  thing  as  a 
universal ‘child’s perspective’ on the flood. However, despite the variety of their  individual 
experiences, the stories that we have presented here show that there are certain key issues 
that  can  improve our understanding of  the  flood  recovery process  in ways  that have  the 






Like  the adults’ project, our work with  the children  raises  the question of what  it actually 
means to be flooded. There is also the related – and vital – issue of who is affected by the 
impacts of flooding. For some of the young people taking part in the project, it was only too 
obvious  that  they  had  been  flooded  and  that  they  had  experienced  impacts  as  a  result. 
However, in other cases this distinction was less than clear cut. For example: 
• There were differences  in how  the children  themselves defined  flooding. Bob said 
he  ‘hadn’t  been  flooded’  because  he  thought  of  his  Mum’s  house  as  ‘home’. 





• Many  of  the  children  taking  part  in  the  project  were  having  to  live  with  the 
uncertainty of whether they could be classed as flooded in the eyes of the insurance 
company – with  all  the  associated uncertainties of what  this might mean  for  the 
repairs (see Holly’s Storyboard – Figure 13) 
• Even  those  whose  homes  were  unaffected  experienced  impacts  through  their 
relationships with  family,  friends  and  the wider  community.  The best  example of 




need  support,  and  how  this  support  should  be  provided.  If  support  and 
consideration  is only extended to those with an obvious  ingress of water  into their 
home then there is a danger of ignoring all those who do not fit into this bracket – 











• School  was  another  crucial  area  of  loss.  The  children  talked  about  struggling  to 
complete homework  in over‐crowded conditions at home and  the extra stress  this 







For  example,  the  secondary  school were  unaware  of which  of  their  Year  7  pupils 
were flood‐affected i.e. the second cohort moving from primary to secondary school. 
(The school had flood data about the Year 8, 9 and 10 pupils, with regard to which 
pupils had experienced a move/s and,  indeed,  two years  later might still be out of 
their home. However, it had no data about the current Year 7s.) These flood‐affected 
pupils were  ‘lost’  in  the  transition  from primary  to  secondary  school  so  that  their 
flood‐affected  status went  unrecognised  although  they were  still  coping with  the 
after‐effects of having been flooded.  
• Older  teenagers  were  also  ‘lost’  in  the  system.  The  15‐17  year  olds  that  we 
interviewed were  difficult  to  access  at  the  youth  groups. Generally  there was  an 
assumption that the young people were coping because they weren’t complaining or 
even talking to their peers. There was also an assumption that they would get help at 









community,  ranging  from  disruptions  to  major  life  events,  such  as  exam  preparations, 
through to disruptions to their day‐to‐day routines. As time went on, the initial excitement 
at  the  novelty  of  their  circumstances  wore  off  and  it  was  these  disruptions  –  and  the 
ensuing frustration that they caused – that became more significant to them. In particular: 
• The  flood  resulted  in  previously  fixed  boundaries  becoming  ‘porous’,  as  people, 
water  and  services  were  relocated  throughout  the  fabric  of  the  city  and  beyond 








was  at meal  times  eating  in  their parents’ bedroom.  Sleeping  arrangements were 
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affected  ranging  from  minor  irritations  such  as  ‘no  more  sleepovers’  through  to 
siblings  having  to  share  bedrooms  (and  in  several  instances  a  bed)  with  older 
brothers, sisters and cousins.  
• Loss of personal space was also an issue, with many children mentioning the lack of 
privacy that they experienced when  living upstairs or  in the caravan.  In addition to 
being  stressful  in  itself,  this  also  resulted  in practical difficulties  such  as  finding  it 
hard to complete homework, revise or have friends round. 
• Social  isolation  was  a  particular  issue  for  those  who  moved  away  into  rented 
accommodation  or  the  houses  of  family  members  in  different  locations.  These 
feelings  intensified  the  further  afield  they  travelled  from  the  neighbourhood  they 
called ‘home’. For example, Josh felt lonely in the flat on the other side of Hull (p.51), 
Sian struggled being so far away from her friends on a caravan site (p.44) and Megan 
missed  her  mum  when  she  moved  away  from  Hull  (p.44).  Nevertheless,  several 





not considered  to be vulnerable prior  to  the  flood may become vulnerable and  that  their 
vulnerability  can  change  over  time.  It  is  therefore  not  sufficient  to  restrict  definitions  of 
vulnerability to particular criteria (such as age or disability). This echoes the findings of the 
adults’  project,  where  we  illustrated  how  vulnerability  is  related  to  the  specific 
circumstances  operating  in  a  person’s  life  as well  as  to  the ways  in which  the  recovery 
process  is managed (Whittle et al. 2010).  In short, policy makers and practitioners need to 
be alert  to  the sometimes subtle and dynamic ways  in which  flood – and  the subsequent 









always aware of what support services exist. Even  if  they do have  this knowledge, 
our  research  shows  that  they are unlikely  to ask  for help.  In particular,  this  study 
highlights new kinds of vulnerability that may not have been previously considered. 
For example: 




argued  for better  support  for  tenants,  including possible  legislative changes 
and a code of practice for estate agents (Whittle et al. 2010 p. 124). 




• It  is  also  important  to be  alert  to  the ways  in which  flooding  can highlight –  and 
sometimes  intensify – pre‐existing vulnerabilities. For example, Marshside Primary 
School  draws  from  a  catchment  area  with  high  levels  of  social  and  economic 
disadvantage. The headteacher felt that such disadvantage had been compounded 
because the school was not able to offer pupils extra help with their SATs (see p.78). 
• Finally,  service workers  and  researchers must  be  aware  that  children  and  young 










otherwise)  of  those  around  them.  For  example,  Hayley’s  mum  was  pro‐active  in 





• It  is also  important  to bear  in mind  the  social and economic  characteristics of  the 
families we worked with. Many of  the children came  from  families with very  little 
money or  resources and  these  constraints  sometimes made  it harder  for many of 
these  households  to  recover.  For  example,  Victoria’s Mum  had  no  insurance  and 
could  not  afford  the  repairs  on  her  home  (p.52).  It  is  likely  that  such  households 
would  find  it extremely hard to cope  if they  flooded again as any savings they had 
are likely to have been used on the first set of repairs. We also know from the adults’ 
project that it will be very hard for these households to find insurance in the future, 
even  assuming  they  have  the  resources  to  purchase  this  in  the  first  place. 
Understanding  such  residual  vulnerability  is  important  given  the  new  political 
emphasis  on  neo‐liberal  forms  of  resilience  which  suggests  ‘self  help’  is  the  way 
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For  those  used  to  moving  locally  between  the  homes  of  different  family  members,  the 
additional disruption caused by the flood requiring  ‘multiple moves’ did not seem as great 
as it did to those with more settled home circumstances. However, there are two points to 





people we worked with  came  from backgrounds where poverty – and  the kinds of  social 
hardships that can result from this – was a real problem for their families on a day‐to‐day 






live  in  the  short and  long‐term? Did anyone ask  their opinions? Our  research  shows  that 
children’s experiences varied greatly in this respect: 
• Some  young  people  showed  a  high  level  of  involvement  in  the  recovery.  For 
example, Hayley followed the lead of her ‘proactive’ Mum in taking her little brother 
out  fishing, while many  young  people  helped  rescue  furniture  on  the  day  of  the 
floods and joined their parents in helping out with the builders.  
• In some cases, older participants showed a higher level of agency – for example, Sam 
felt  that  the  floods didn’t  stop him  seeing his  friends. This  is  in direct  contrast  to 
some of  the  younger  children who were  clearly  reliant on  their parents’ ability  to 
create  time  and  space  for  them  to  see  their  friends.  The  research  indicates  that 
those who joined  in with the recovery process were sometimes better able to cope 
with  the  disruption  experienced.  Their  stories  contrast  with  Tom  who  was  kept 










How do we encourage  young people  to engage with  these  issues? How  can we mobilise 




conclusions  have  both  conceptual  and  practical  relevance  to  the  project’s  main  aim  of 





that  it  is  appropriate  or  effective  for  us  to  prescribe  particular  policy  ‘solutions’  to  the 




in  the decisions  that  they must make around  these difficult  issues. This document  should 
therefore  be  seen  as  something  that  helps  to  facilitate  these  conversations  in  order  to 
engage  decision  makers  in  thinking  about  the  changes  that  they  feel  would  be  most 
effective in countering the problems we have identified.  
Nevertheless, the study’s conclusions do suggest that certain practical changes could make a 
direct  improvement  to  the  ways  in  which  children  and  young  people  are  supported  in 
future. In addition to being of direct relevance to flood scenarios, the following suggestions 
for action could also be beneficial if applied to other forms of disaster recovery: 
1. Policy  makers,  practitioners  and  researchers  need  to  pay  more  attention  to  the 
recovery  process  and  how  children  can  be  supported  at  home  and  at  school.  This 
conclusion mirrors a key  finding of the adults’ project which argues that  it  is not so 
much  the  flood  itself but what comes afterwards  that  is hardest  for people  to deal 
with.  
2. Parents  and  carers  need  to  consider ways  in which  they  can  involve  (rather  than 
exclude)  children  in  the  recovery process,  such as  joining  in  family discussions and 
providing practical help at home.    
3. The education system (at both  local and national  level) needs to take the  long‐term 
recovery  process  into  account  for  individual  pupils,  especially  pupils  in  transition 















6. There  is  overwhelming  evidence  showing  that  it  is  important  to  accommodate 
children  and  young  people’s  voices  into  building  resilience  for  the  future  –  for 
example, in order to help deal with the challenges of climate change. The conclusions 
of  the  research  suggest  that  service workers  should  talk  to  flood‐affected  children 
directly about their experiences of  living though an extreme weather event and the 
kinds  of  changes  they would  like  to  see  in  future.  For  example,  the  children  and 









8. More  needs  to  be  done  to  enable  research  to  be  commissioned  quickly  in  the 
aftermath of disasters. As highlighted  in Chapter 8, when we came to  interview key 
front line workers two years later, many of them had moved on. We would also have 


















talk  at  home.  Previous  studies  have  argued  for  the  need  to  create  ‘therapeutic  spaces’ 
(Convery et al. 2007) where people can share experiences  in ways that are appropriate to 
them  to  help  them  deal  with  trauma.  In  relation  to  the  floods,  ‘Circle  Time’  has  been 
recommended as a way of helping children to manage difficult issues (Convery et al. 2010).  
However,  this  is not a practical solution  for secondary school  teachers working with older 




It  is,  of  course,  important  to  think  about  how  the  storyboard methodology  can  be  used 
sensitively. For example, it is important to avoid stigmatising pupils who may not want to be 
singled out  in a class scenario. Nevertheless, the practice of giving people space to convey 
their  experiences  using  visual  means,  followed  by  the  opportunity  that  this  creates  for 
follow‐up discussion, makes storyboards a useful tool for researchers and teachers alike. 
Storyboards are important for a number of reasons: 
• They  add  children’s  voices  to debates  around  flooding  and  flood  recovery. All  the 
storyboards and anonymised interview transcripts from this project will be archived 
with  the  Economic  and  Social  Data  Service,  thus  providing  an  ongoing  public 






because  policy  makers  and  practitioners  need  to  consider  that  children  may  be 
vulnerable at any age (see section 9.1.5). 
9.2.3 Broader issues – resilience for future disasters and change management  
Disaster recovery  involves change at both the personal and  institutional  level as social and 
physical  infrastructure gets  rebuilt and decisions are made around what  is  reinstated and 
what is changed, and in whose interests (Klein 2007, Gunewardena 2008). Previous research 






the  headteachers  had  sufficient  freedom  in  the  reconstruction  process  to  be  able  to 
maintain – and recreate – the social and physical infrastructure of their schools in ways that 
benefited  pupils  and  the  wider  school  community.  Equally,  children  and  young  people 




support networks coped with change  in both positive and negative ways.  In  this way,  the 
report’s  findings  are  also  relevant beyond  the  immediate  context of disaster  recovery  to 
situations requiring changes that will affect children, parents and support workers, such as 





By  clarifying  the  nature  of  the  problems  that  children  face  during  recovery  and  by 
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‘After the Rain’ Workshops and Presentations 
ESRC 2010 Festival of Social Science 
• February 10th Pilot Workshop with 6th Form Biology and Geography Students, Morecambe 
Community High School, Morecambe, Lancashire 
• March 16th Central Lancaster High School, Lancaster, Lancashire  
• March 17th Morecambe Community High School, Morecambe, Lancashire 
• March 19th Dallam School, Carnforth, Cumbria 
 
Cumbria Exploratory Workshop 
 March 
                            
 Workington 6th Form College 
 
13 Now Whittle 
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Presentation of findings to project participants, staff and parents 
• April 14th 2010 Secondary School 
• April 14th 2010 Primary School 
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Media coverage 
Newspapers and Magazines 
• Hull Daily Mail, 22nd May 2009 
• TES 11th September 2009  
• Society Now, Spring 2010 Issue 6, p.24  
TV 
• Pre‐recorded feature on BBC Look North, June 1st 2009 
• Pre‐recorded feature on BBC Children’s Newsround, June 25th 2009 
Radio 
• Live interview with participants on BBC Radio Humberside, June 25th 2009 
• Live interview with Marion Walker about the long‐term impact of flooding on children in 
Hull on BBC Radio Cumbria’s Breakfast programme Wednesday January 20th 2010 
• Live interview with Marion Walker on BBC Radio Gloucester following on from ESRC ‘Floods 
of Tears’ Festival of Social Science Press release Thursday 25th March 2010 
Web 
• Project web site http://www.lec.lancs.ac.uk/cswm 
• CBBC/BBC Press Packers Report ‘My house was flooded’  
• TES ‘Summer of floods leaves pupils feeling high and dry’ 
 
Local Schools Forging Partnership with Hull University 
The school participants were invited as special guests to a writing event set up by Prof. Martin 
Goodman, Director of the Philip Larkin Centre at Hull University on May 13th 2010.  Writer and actor 
Emma Thompson was interviewed by two project participants.  The teacher at the secondary school 
is particularly pleased that he now has a direct link with Hull University.  
 
 
